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Abstrakt

Duke ditur rendësin madhore që kanë sistemet Relacionale të bazave të dhënave për gjithë
industrinë e IT-se, është i nevojshëm një studim krahasues do të analizonte dy lojtarë më të
mëdhenj dhe më të rëndësishëm në tregun botorë të këtij sektori të industrinë në IT. Kjo
analizë do të tregonte trandet e zhvillimeve të sistemeve Relacionale te bazës së të dhënave
dhe rekomandojë sferat teknike dhe jo teknike ku dominon njëra apo tjetri sistem.
Konkretisht për shkak se shumica e sistemeve në botë kanë njërën nga këto dy sistemi MS
SQL Serverin nga Microsoft apo Oracle, për krahasime të detajuar do te merren konkretisht
MS SQL Server 2008 dhe Oracle 11g.
Krahasimet do të bëhen nga këndvështrimi i administrimit siç janë: arkitektura e fajllave,
procedurat e përditshme, administrimi me shfrytëzues, siguria e të dhënave, funksionimi ne
Sisteme operative, përshtatja me softuer, arkivimi dhe akordimi, upgradimi, versionimi,
çmimi, kompresimi, vitalizmi, siguria, migrimi aspekte të (Busnisess Inteligence) BI, veglat
PL/SQL apo TSQL dhe raportimet.
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Mirënjohje / Falënderime

Falënderoj mbikëqyrësin e temës time për motivim, frymëzim dhe mbështetje gjatë gjithë
punës sime. Përveç kësaj, unë shpreh falënderimet e mija të sinqerta për të gjithë ligjëruesit,
profesorët dhe asistentët si ata vendor po ashtu edhe ata që erdhe nga jashtë Kosovës që me
bujari na ofruan këshillime, sugjerime, mbështetje, dije dhe njohuri profesionale gjatë tërë
kohës sa zgjati ky program.
Po ashtu falënderoj familjarët e mi për durim e treguar ndaj meje.
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Kapitulli I
1.Hyrje

Administratori i bazës së të dhënave, i njohur gjithashtu si DBA (ang. Database
Administrator) drejton ose kryen të gjitha aktivitetet që lidhen me ruajtjen e një mjedisi të
suksesshme bazës së të dhënave. Përgjegjësitë përfshijnë hartimin, zbatimin dhe
mirëmbajtjen e sistemit të bazës së të dhënave; politika krijimin dhe procedurat që kanë të
bëjnë me menaxhimin, të sigurisë, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e sistemit të menaxhimit të
bazës së të dhënave. Kjo përfshin menaxhimin e bazës së të dhënave, duke siguruar se ajo
punon si duhet, dhe pandërprerë, modifikimin për lehtësinë e përdorimit dhe produktivitet
maksimal.[13]
Industria e IT po ecën me hapa të mëdhenj dhe kështu është kërkesë për profesionistët që
lidhen me këtë fushë. Edhe pse roli specifik i një DBA mund të ndryshojnë nga një
organizatë në një tjetër, disa prej detyrave të përbashkëta përfshijnë:
•

Vlerësimin e nevojave të një biznesi dhe ngritjen e bazës së të dhënave

•

Ndërtimi i sistemit të bazës së të dhënave dhe automatizimit të raportimit

•

Sigurimi i mbarëvajtjen e sistemit dhe duke u kujdesur për çdo gabime dhe probleme

•

Rekomandimin e teknologjive të reja për të rinovuar sistemin e bazës së të dhënave

•

Përcaktimi dhe monitorimi i nivelit të qasjes për çdo departament

•

Parametrizim

të

informacionin

për

të

përmbushur

kërkesat

specifike

të

departamenteve të ndryshme
•

Monitorimi i Performancës bazës së të dhënave,

•

Zhvillimin dhe kontrollin e sistemeve backup , restore, test environment

•

Instalimi i aplikacioneve të reja

Si përfundim secili nga rolet e definuar me lartë për një DBA varet nga RDBMS (ang.
Relational Database Managment System) i përdorur. Andaj është e nevojshme që një DBA të
ketë vlerësim të saktë të sistemeve aktuale te bazave relacionale të dhënave. Ai duhet të dijë
se si përdorimi i një RDBMS të veçantë mund t’ia lehtësojë punën e tij apo në disa raste t’ia
vështirësoj atë. Cilat aspekte të punës së një DBA mund të bëhet më e lehët apo më e rëndë
do të analizohet në vazhdim të kësaj teme. Për shkak të peshës apo thënë më mirë janë dy
1

RDBMS që aktualisht zotërojnë në treg : SQL Serveri nga Mikrosofti dhe Oracle nga Oracle.
Në këtë studim për krahasime të detajuar do te merren konkretisht versionet SQL Server 2008
dhe Oracle 11g.
SQL Server është një sistemit relacionale i menaxhimit të bazës së të dhënave i cila është
pjesë e familjes të Microsoft. SQL Serveri është projektuar për përdorim klient / server dhe
është i disponueshëm nga aplikacionet që përdorin SQL. Ky sistem ka integrim të Internetit,
replikim të dhënave, menaxhimin e transaksionit dhe karakteristikave të Data warehouse.
Roli kryesor i një SQL Server-i është për të ruajtur dhe për të menaxhuar të dhënat e kërkuara
nga aplikacionet e autorizuarara qofshin ato të ndërtuar në ueb (ang. Web based) apo
kompjuter (ang. Computer/server based) . Këto aplikacioni janë në gjendje për të qasur
informatave në një bazë të dhënat, përmes një shfrytëzuesi. Ky proces duhet të kalojë nëpër
dy faza autenitifikimi (ang. Authentication). Faza e parë kryet nga SQL Server dhe faza tjetër
nga sistemi i menaxhimit të bazës së të dhënave.
Oracle është një sistemit tjetër relacionale i menaxhimin e bazës së të dhënave nga kompania
Oracle. Baza e të dhënave në Oracle ofron performancë dhe shkalle (ang. scalability) të lartë,
sepse të gjitha burimet mund të aplikohen në mënyrë fleksibile për aplikacione sipas nevojës.
Në Oracle strukturat logjike dhe fizike janë të ndara dhe pra kjo ndihmon në pavarësi të
dhënat dmth, ruajtja fizike e të dhënave mund të menaxhohet pa ndikuar në qasje strukturën
logjike të storixhit (ang. storage). Oracle paraqet një bazë të dhënave të madhe, e cila është
shumë e përshtatshme për ndërmarrje dhe aplikacione të mëdha të bazave të dhënave.

1.1.Objektivat

Qëllimi i këtij projekti është të krahasoj dhe shfaqe tiparet dallues mes dy RDBMS kryesorë
që në një mënyre e zotërojnë shumicën e tregut në Industrinë e IT-së. Një DBA mund te këtë
hamendje se cili RDMS mund t'i shërbej me së miri sistemit ku ai punon, andaj krahasimi
nëpërmjet studimit të dy RDMS kryesorë në treg ka rendësi shumë të madhe për te zgjedhur
RDBMS me te mirin për nevojat specifike të sistemit informatikë.
Dallimet qëndrojnë në organizimin e përgjithshëm të RDBMS edhe pse secili RDBMS i
krahasuar i përshtatet standardeve mënyra e aplikimit të këtyre standardeve dallon nga njeri
tek tjetri. Tipare dalluese mes MS SQL Server 2008 dhe Oracle 11g mund të kenë efekte
2

dallues ne mirëvajtjen dhe punën e përgjithshme të një DBA si dhe te sistemit informatikë në
tersi tek një ndërmarrje.

1.2.Përmbajta e Kapitujve

Fillimisht në Kapitullin I do të përshkruan roli i një DBA kjo për të parë sa shumë lidhet
zgjedhja e RDMS me punën e përditshme të DBA-të.
Kapitulli II do të tregoje burimet dhe literaturën e përdorur. Kurse do të shtjellojë
menaxhimin e administrimit në MS SQL Server 2008 dhe Oracle 11g. Në këtë kapitull po
ashtu jaë paraqitur sistemet operative të përkrahura nga RDMS, pastaj versionet dhe edicionet
Në Kapitullin III do të konsiderohen gjuhët dhe konceptet, përballja mes T-SQL dhe
PL/SQL. Fuqia e njërës kundrejt tjetrës.
Kapitulli IV përfshinë punën më të shpeshta të një DBA krijimin e një shfrytëzuesi me qasje
në bazën e të dhënave. Kjo në shumicën e rasteve shfrytëzues mund të jenë aplikacionet me
qasje të kufizuar dhe specifike në të dhëna.
Kapitulli V përmban krahasimin e punëve ditore të një DBA. Këtu përfshihen krijimi i
skemave, tabelave, indekseve, si dhe konfigurimet dhe rialoikmet.
Backup-i dhe replikimi i basë së të dhënave ofron mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave
sensitive. Andaj në Kapitullin VI vëmendje i është kushtuar bërjes së backupit dhe replikimit
tek RDBMS gjithnjë nga aspekti krahasues.
Kapitulli VII evidenton problemet e përditshme dhe zgjidhjen e tyre, duke krahasuar se cili
RDMS mundëson mirëmbajtje më të mirë dhe më të lehtë. Pjesë e mirëmbajtës hynë edhe
mbështetja nga blerësi andaj këtu hynë edhe krahasimi i çmimit të RDMS.
Dhe së fundmi por jo më pak e rëndësishme një përfundim nga ky studim nën prizëm e një
DBA të paanshëm, Kapitulli VIII jep konstatime të vlefshme dhe përfundime.
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Kapitulli II
2.Literatura e Shfletuar

Ky projekt e ka burim kryesor të ushqimit me informacione internetin, kjo pasi që të dy
RDBMS e krahasuar i kane dokumentacionet e tyre teknik, manualet, pyetjet më të shpeshta
(ang. FAQ), përmirësimet etj. të gjitha online në faqet e tyre zyrtare. Dokumentacioni zyrtarë
i lëshuar nga ueb faqja zyrtare e MS SQL Sever-it si dhe ai i lëshuar nga Oracle po ashtu
përmes faqes së tyre zyrtare janë dokumentacioni që bartin përgjegjësi ligjore, ato nuk
ndryshohen dhe nuk preken, por vetëm shtohen me edicione të reja. Andaj edhe manualet e
përdorimin kanë garancinë se nëse përdoren ashtu siç kanë precizuar në dokumente
kompanitë marrin përgjegjësin për sisteme e veta dhe bile edhe dëmshpërblim. Andaj edhe
përdorimin e RDBMS e kemi mbështetur pikërisht në ketë dokumentacion zyrtare.
Megjithatë edhe libra që përdorën nga DBA-të janë bazë e mirë e nxjerrjes së konstatimeve.
Libri me i dalluari sa i përket strategjive menaxhuese është Modern Database Management
nga Jeffrey A. Hoffer, Mary Prescott, Heikki Topi, pastaj libra dhe manuale të ndryshme.
Administrimit i bazave të dhënave[8] është funksionimi i menaxhimit dhe mirëmbajtjes të
sistemeve softuerike të menaxhimit të bazës së të dhënave (ang. Database Management
System - DBMS). DBMS mund të jenë të tilla si Microsoft SQL Server, Oracle të cilat kanë
nevojë për menaxhim të vazhdueshëm. Andaj ndërmarrjet, korporatat që përdorin këtë
sisteme punësojnë njerëz të specializuar në Teknologjinë e informacionit zakonisht DBA.[8]

2.1.Hyrje në administrim tek sistemet RDBMS MS SQL Server 2008 dhe Oracle 11g

Në MS SQL Server menaxhimi i instancave të bazës së të dhënave është i njohur si
Enterprise Manager (shqip. Menaxher i Ndërmarrjes). Kjo lejon një DBA për të administruar
nga qendra instancat e SQL Serverit që punojnë nëpër të gjithë rrjetin. Duke përdorur këtë
mjet, DBA mund të "regjistrojë" instancat e SQL Server, shikojë karakteristikat e këtyre
rasteve dhe ndryshoj ato, pastaj , ekzekutoj job-at (ang. Job), ekzekutojë kodet në bazave të të
dhënave ose të krijojnë shfrytëzues të SQL Serverit. Kjo vegël Enterprise Menager-i [9]
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mund të instalohet në server por edhe mund të instalohet edhe si një aplikacion i pavarur i
klientit në PC-në e DBA.
Për Oracle, DBA-të kanë qenë duke përdorur një interfejs të ndërtuar në ueb (ang. Web-bases
interface) nga versioni 10g e më lartë. fjala, kjo vegël është i njohur po ashtu si Enterprise
Manager. Pasi që Menaxheri mund t’i qasesh nëpërmjet një ueb shfletuesi (ang. Web
browser), nuk ka nevojë për të instaluar ndonjë vegle të klientit, krejt çka i duhet një DBA
është një shfletues për të hyrë në faqen e internetit të shfaqur nga serveri. Enterprise
Menager-i në Oracle 11g vjen në dy llojeve. [10]
1. Enterprise Manager Database Control (shqip. Menaxheri i Ndërmarrjes Kontrolla e
bazës së të dhënave) dhe
2. Enterprise Manager Grid Control (shqip. Menaxheri i Ndërmarrje Kontrolla për
Grid)
SQL Server Management Studio (shqip. Studio Menaxhuese e SQL Serverit) përfshin
dritaren e pyetësorit bashkë me panelen Object Explorer. Me interfejin e Studion Visuele të
integruar, tani është e mundur për të përfituar nga kontrolli e versioneve të sistemeve apo
mundësit për objektet për rregullimin e skriptave të SQL. SQL Serveri tani gjithashtu vjen me
një tjetër vegël zhvillimore të quajtur Business Intelligence (BI), Studio Zhvilluese (BIDS).
Kjo vegël është përdoret kryesisht për krijimin e Shërbimit të Analizave, Shërbimin e
integrimit ose Shërbimin e raportimit.
Tradicionalisht, Oracle nuk pa pasur vegla të tilla zhvillimore në pako me të. E vetmja vegël
për pyetësor (ang. Query) që gjithmonë vije me Oracle është SQL *Plus (njihet shkurt si
sqlplus). SQL * Plus është një stil i thjesht i shkrimit të pyetësorëve në një linë stil i
notepad-it apo CMD-së. Shumë DBA më me përvojë ende përdorin SQL * Plus për detyra të
shpejta të administrimit të bazës së të dhënave. Edhe pse Oracle është një sistem i fuqishëm
ka dobësi në aspektin e shkrimit dhe debugging të pyetësorëve, andaj administrimi nuk është
i lehtë.
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2.2.Sistemet e mbështetura operative

Microsoft SQL Serveri ka qenë gjithmonë pjesë e familjes së Windows Serverit dhe ka pak
gjasa që Microsofti ndonjëherë të nxjerrë një version edhe për sistem të tjera operative.
Aktualisht, SQL Serveri punon në XP, Vista, Windows Server 2000, 2003 dhe 2008, 7.
Platforma e bazës së të dhënave është në dispozicion për të dy versionet e Windowsit atij 32
bit dhe 64 bit.
Nga ana tjetër Oracle mbështet jo vetëm Sistemi operative Window (32 bit dhe 64 bit) por
Linux dhe opsione të ndryshme të UNIX (Solaris, HP-UX, AIX, etj).

2.3.Versionimi

SQL Serveri 2012 është versioni i tanishëm bazës së të dhënave në Microsoft. Version më
i vjetër e që ka përdorim të madh ende mbetet SQL Server 2008 R2. Versioni i mëparshëm,
SQL Server 2005, pa një përmirësim të madh nga paraardhësi i tij SQL Server 2000. Në këtë
studim kemi marr në konsideratë SQL Server 2008 R2
Oracle nga ana tjetër ka bërë një rrugë të gjatë që nga ditët e para dhe tani është në 11g
R2 version. Versioni më i shquar i 10g R2 ka qenë në treg për një kohë dhe është konsideruar
si një sisteme i bazës relacionale së të dhënave më i miri. 10g ishte versioni i parë kur Oracle
futi konceptin e rrjetit informatikë (ang. grid computing). Ka mjaftë kompani të cilat janë
ende duke përdorur Oracle 9i për aplikacionet e tyre të biznesit. Mirëpo ne në këtë studim
kemi marr në konsideratë Oracle 11g R2.
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2.3.1.Edicionet

Sa i përket SQL Serverit 2008 R2 ekzistojnë këto edicione [9]:
•

Enterprise Edition: i ka të gjitha veçori të avancuara dhe është i përshtatshëm për
baza të të dhënave të mëdha.

•

Standard Edition: Ky ofron një platformë të përballueshme për kompanitë që nuk
kërkojnë të veçorit e avancuara të Edition Enterprise. Shumica e kompanive zakonisht
vendosë bazat e të dhënave në këtë botim Standard Edition.

•

Workgroup Edition: është i përshtatshëm për aplikacione të vogla dhe përfshin
karakteristikat kryesore të produktit.

•

Web Edition: Ky është menduar për t'u përdorur nga ofruesit e shërbimeve të hostingut si një zgjidhje me kosto të ulët për aplikacionet e ueb-it.

•

Express Edition: një version i vogël i SQL Server që mund të përdoret për zhvillime
të vogla të sistemit. Express Edition është pa pagesë, mund të shkarkohet dhe të
mund të rishpërndahen lirisht.

•

Compact Edition: lejon shfrytëzuesit për të zhvilluar aplikacione për Windows,
kompjuter dhe pajisje të vogla.

•

Developer Edition: Çdo tipar i Edition Enterprise është në dispozicion në këtë
edicionin. Megjithatë ai është i licencuar për përdorim nga vetëm një shfrytëzues në
kohë dhe është menduar që do të përdoret për zhvillimin dhe testime.

Kurse sa i përket Oracle 11g R2, janë këto edicione që ofrohen[10]:
•

Enterprise Edition: Kjo ofron performancë të lartë për një çmim të lartë. Ashtu si
Enterprise Edition tek SQL Serveri, çdo tipar dhe aftësinë e Oracle produktit është
aktivizuar në këtë edicion.

•

Standard Edition: Ashtu si në Standard Edition SQL Server, Oracle Standard Edition
ka karakteristikat kryesore të produktit të aktivizuara dhe është i përshtatshëm për
aplikacionet e shumicës së bizneseve.

•

Standard Edition One: Ky edicion është hartuar për grupe pune të vogla punuese dhe
ka licencë për 5 shfrytëzues minimale.

•

Express Edition: Kjo është një edicion i vogël, një sistem fillestar i bazës së të
dhënave për qëllime të zhvillimit dhe është i licencuar për përdorim falas.
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Tabela 1.1..Krahasimi i edicioneve më poshtë tregon krahasimin ndërmjet edicioneve të
ndryshme të MS SQL Server dhe Oracle:

Tabela 1.1. Krahasimi i edicioneve

Edicionet SQL Server 2008

Oracle 11g

Enterprise Edition

Enterprise Edition

Standard Edition

Standard Edition

Workgroup Edition

Standard Edition One

Express edition

Express Edition

Web Edition

X

Compact Edition

X

Developer Edition

Enterprise Edition
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Kapitulli III
3.Gjuhët dhe konceptet

Gjuha Structured Query Language (SQL) është gjuhë standarde për qasje dhe manipulim të
bazës së të dhënave. SQL është një standard i njohur në ANSI (American National Standards
Institute). Megjithatë shumica e programeve të bazës së të dhënave në SQL kanë vendosur
zgjerime e tyre të SQL varësisht nga zhvilluesi, kështu përveç standardit SQL zhvilluesi e
veçantë kanë tipare të veçantë të SQL-it.

3.1.T-SQL vs PL/SQL

Standardi i SQL-i mbështet nga Microsoft-i si dhe Oracle. Në SQL Server 2008 SQL-i i
inkorporuar quhet Transact SQL (shkurt T-SQL). Gjuha e SQL-i mbështetur nga Oracle 11g
quhet Procedural Language SQL (shkurt PL / SQL).
Microsoft T-SQL është i ngjashëm me atë të Oracle PL-SQL në një farë mase, por ato janë
shumë të ndryshme në disa aspekte të rëndësishme dhe themelore. Disa nga dallimet bazë
janë dallimi në tipin e të dhënave tabela 2.1. më poshtë paraqet tipet e të dhënave në T-SQL
dhe PL/SQL.
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Tabela 2.1. Tipet e të dhënave në T-SQL dhe PL/SQL

T-SQL

PL/SQL

CHAR

Madhësia a caktuar, e dhenë joUnicode karakter. Mund të
specifikohet deri në 8000
karaktere.

Madhësia a caktuar, e dhenë joUnicode karakter. Mund të
specifikohet
deri
në
4000
karaktere.

NCHAR

Madhësia a caktuar, e dhenë
Unicode karakter. Mund të
specifikohet deri në 4000
karaktere.

Madhësia a caktuar, e dhenë
Unicode karakter. Maksimumi
2000 bajta, gjatësia e karakterit
varet nga numri i bajtave në
bashkësinë e karaktereve.

Variabël jo-Unicode karakter.
Mund të specifikohet deri në
8,000 karaktere.

Variabël jo-Unicode karakter.
Mund të specifikohet deri në
4,000
karaktere.
E
dhëna
VARCHAR është e ngjashme me
VARCHAR2.

Variabël jo-Unicode karakter,
deri në 2,147,483,645 karaktere.

Variabël jo-Unicode karakter,
mund të mbajë deri 8 terabajt të
dhëna karakter.

Variabël Unicode karakter.
Mund të mbajë deri në 4,000
karaktere.

Variabël
Unicode
karakter.
Maksimum 4000 bajta, gjatësia
maksimale varet nga numri i
bajtave
në
bashkësinë
e
karaktereve.

Variabël Unicode karakter. Deri
në 1,073,741,822 karaktere.

Variabël Unicode karakter.Që
mund të mbajëderi 8 terabajt të
dhen
karaktrere.
gjatësia
maksimale varet nga numri i
bajtave
në
bashkësinë
e
karaktereve.

VARCHAR
VARCHAR2 për PL/SQL

VARCHAR(MAX)
CLOB për PL/SQL

NVARCHAR
NVARCHAR2
PL/SQL

NVARCHAR(MAX)
NCLOB për PL/SQL

për
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Nga tabela 2.1. me lart shihet se ka dallime në llojin e të dhënave. Kurse dallime të tjera
vijojnë edhe në sintaksë.
Një dallim që shihet menjëherë është se T-SQL pyetësorët kur ekzekutohen bëhet menjëherë
transaksioni , kurse ne PL/SQL duhet të përdoret COMMIT pas çdo pyetësori. T-SQL e ka
një opsion përmes begin tran e cila pastaj nuk e përfundon pyetësorin dhe e le sesionin hapur
qe pastaj shkakton pengës dhe vonesë në gjithë bazën e të dhënave.
T-SQL ka një kod SELECT INTO:.
select getdate() newcolumn into newtable;
PL-SQL është si INSERT INTO:
insert into newtable(newcolumn) values (sysdate);
Po ashtu në PL-SQL ekziston operatorin ‘MINUS’. Kurse në T-SQL duhet të përdorët në vet
të saj kushti NOT EXISTS në pyetësor për të përfituar rezultatin e njëjtë. Minus është një
operacion i SQL-it që zgjedh (ang. Select) rreshtat nga tabela e parë dhe pastaj heq rreshtat
që gjithashtu janë kthyer nga deklaratën e dytë SELECT në Oracle. Dhe në SQL Server, ne
mund të përdorim EXCEPT për të bërë të njëjtën gjë.
RAISEERROR në T-SQL-së nuk e thyejnë rrjedhën e skriptës. Ajo thjesht e kthen një varg
ose mesazh gabimi, por pyetësori ekzekutohet normalisht. Raise_application_error në
PL/SQL hedh një përjashtim, del nga pyetësori aktual, e bënë kthimin papa të transaksioni
pra bënë rollback.[9]
Në T-SQL, procedura e ruajtur (ang. stored procedure) nuk rikthen prapa gjendjen
automatikisht nëse diçka dështon. Përmes opsionit TRY CATCH mund të përmirsojm por
rollback është opsional. Në të PL SQL, procedurat e ruajtura janë atomike. Çdo gabim në
brendësi të një procedure të ruajtur e kthen gjendjen para ekzekutimit të saj.
T-SQL përdoret edhe nga Sybase. PL / SQL procedurat mund të bëjë shumë më tepër se
vetëm të menaxhojnë "rregullat e biznesit". Për më tepër PL / SQL procedurat mund të ju
qasen ueb faqeve, të dërgoni email etj.
Trigeret në SQL Server ekzekutohen përherë për deklaratë (ang.statement). Nga ana tjetër
Oracle ekzekuton trigeret për çdo rresht.
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Si përfundim mund të konkludojmë se PL/SQL është më i avancuar duke i dhënë mundësi më
pak për gabime dhe duke shtuar më shumë kontrollin. DBA në sistemin Oracle mund të
ndihet më rehat nëse një procedurë e ruajtur në rast gabimi e bën vet rollback, pa e ndryshuar
gjendjen derisa në MS SQL Server kjo nuk mund ndodh edhe pse jepet mesazhi por
ekzekutimi të paktën deri tek rreshti me gabim është kryer. Ka mundësi që duke përdorur
shtuar atomicitetin me begin tran të kontrollohet më mirë T-SQL.
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Kapitulli IV
4.Krijimi i një shfrytëzuesi

Krijimi i një shfrytëzuesi (ang. User) për qasje në aplikacion dhe mbikëqyrja e të drejtave të
tij parqet një nga detyrat më kryesore të një DBA.

4.1.Krijimi i një Shfrytëzuesi në SQL Server 2008

Ekzistojnë dy mënyra për krijimin e një shfrytëzuesi në SQL Server 2008: [9]
•

Përmes SQL Server Management Studio

•

Përmes T-SQL-it

4.1.1.Krijimi i Shfrytëzuesit përmes SQL Server Management Studio

Për të krijuar një shfrytëzues përmes SQL Server Management Studio shkojmë sipas hapave
në vijim.
1. Në veglën Object Explorer, e zgjerojmë follderin e serverit në të cilën duam që të
krijojmë shfrytëzuesin e ri.
2. Klikojmë butonin e djathtë të tastit tek follderi Security , pastaj New dhe zgjidhim
Login.
3. Në dritaren Login –new, në faqen General, shkruajmë emrin e shfrytëzuesit në
fushën Login name.
4. Për të krijuar një shfrytëzues të bazuar në Windows, zgjidhim opsionin Windows
authentication. Përndryshe kjo është edhe opsioni i nënkuptuar (ang.default) në
Menagement Studio.
5. Për të krijuar një llogari të shfrytëzuesit (ang. User account) që bazohet në SQL
Server, zgjidhim opsionin SQL Server.
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a. Në fushën Password

(shqip. Fjalëkalimi), shkruajmë një fjalëkalim për

shfrytëzuesin e ri. Shkruajmë prapë fjalëkalim në kutinë Confirm Password
(shqip. Konfirmo fjalëkalimin) për ta konfirmuar fjalëkalimin.
b. Për të detyruar zbatimin e opsioneve të politikave të fjalëkalim për
kompleksitetin dhe detyrimin, zgjidhim Enforce password policy. Ky është
opsion i nënkuptuar për shfrytëzues që bazohen në SQL Server authenication.
6. Për të lidhur shfrytëzuesin me certifikatë të sigurisë të pavarur (ang. Stand-alone
security certicicate), zgjedhim Mapped to certificate, Që të lidhet shfrytëzuesi me
një qelës asimetrik të pavarur (ang. Stand-alone asymetirc key), zgjedhim opsionin
Mapped to asymetric key. Që të lidhet me kredencialet e sigurisë (ang. Security
credential), zgjidhim Mapped to Credential.
7. Nga lista Default databse, zgjidhim një bazë të dhënash të paracaktuar për
shfrytëzuesin e ri. Baza e të dhënave Master është i opsion i nënkuptuar.
8. Nga lista Default language (shqip. Gjuha e nënkuptuar), zgjidhim një gjuhë të
paracaktuar për shfrytëzuesin e ri.
9. Klikojmë OK.

4.1.2.Krijimi i një shfrytëzuesi të ri përmes T-SQL

Për të krijuar një shfrytëzues të ri përmes T-SQL-it ndjekim këta hapa:
1. Në Object Explorer, lidhemi më një instancë të bazës së të dhënave.
2. Në panelin e veglave Standard (ang. Standard bar), klikojmë New Query.
3. Nëse duam që shfrytëzuesi të jetë i bazuar:
a. në Windows shkruajmë këtë T-SQL kod:
CREATE

LOGIN

[<domainName>\<loginName>]

FROM

WINDOWS;
Ku domainName është emri i serverit kurse loginName emri i
shfrytëzuesit në atë domain
b. në SQL Server shkruajmë këtë T-SQL kod:
CREATE LOGIN perdoruesi
WITH PASSWORD = 'ubt_univeristy_123' MUST_CHANGE,
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CREDENTIAL = RestrictedFaculty;
Këtu krijohet një shfrytëzues për SQL Server duke përdorur security credential
“RestrictedFaculty”, me fjalëkalim “ubt_univeristy_123” , i cili duhet të
ndërrohet me kyqjën e parë në bazën e të dhënave.
4. Ekzekutohet cili do nga opsionet e 3 a) ose b).

4.2.Krijimi i shfrytëzuesit në Oracle 11g

Edhe në Oracle [10] kemi dy mundësi për krijimin e shfrytëzuesit të ri ose përmes
Enterprise Menager ose përmes PL/SQL.Opsioni

4.1.1.Krijimi i shfrytëzuesit përmes Enterprise Menager

Për të krijuar shfrytëzues të ri përmes Enterprise Menager duhet të bëjmë hapat e
mëposhtëm[10]:
1. Identifikohemi në bazën e të dhënave në Oracle si një shfrytëzues që ka leje për të
krijuar role dhe shfrytëzuesit me Enterprise Menager.
2. Në faqen Database instance, klikojmë panelin Administration.
3. Nën Users & Privileges klikojmë Roles.
4. Në faqen Create Role, klikojmë Create.
5. Në faqen Create Role, në fushën Emri, shtypni një emër për shfrytëzuesin e ri. Për
shembull; studenti
6. Klikojmë System privileges dhe pastaj klikojmë Edit List.
7. Në listën Available System Privileges, zgjidhim privilegjet.
8. Klikojmë Move në mënyrë që privilegjet të shfaqet në listën e Selected System
Privileges.
9. Klikojmë OK, dhe pastaj prap klikojmë OK përsëri për të krijuar rolin.
10. Klikojmë linkun Database Instances: database_name.
11. Në panelin Administration, nën Users & Privileges klikojmë Users.
12. Klikojmë Create.
13. Në faqen Create User, kryen detyrat e mëposhtme në rendin e dhënë:
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a. Në fushën Emri, shtypni një emër shfrytëzuesi.
Për shembull, studenti.
b. Në fushën Profile, lëmë vlerën si default.
c. Në fushën Authentication, lëmë vlerën si password.
d. Në fushat Enter Password dhe Confirm Password , shtypim një fjalëkalim
dhe e konfirmojmë atë.
e. Në fushën Default Tablespace, vendosim një default tablespace për
shfrytëzuesin e ri. Për shembull, Perdoruesit.
f. Në fushën Temporary Tablespace, shtypim një temporary tablespace për
shfrytëzuesit. Për shembull, Tempi.
g. Klikojmë Roles.
h. Në faqen Roles, klikojmë Edit List.
i. Në listën e roleve, zgjidhim rolin që keni krijuar në hapin 4.
j. Klikojmë Move në mënyrë që roli të shfaqet në listën Selected Roles.
14. Klikojmë OK, dhe pastaj prapë klikojmë OK, për të krijuar shfrytëzuesin e ri.

4.2.2.Krijimi i shfrytëzuesit përmes PL/SQL

Kyçemi në SQL*Plus dhe shkruaj kodin më poshtë[10]:
SQL> CREATE USER perdoruesi IDENTIFIED BY "ubt_univeristy_123"
DEFAULT TABLESPACE "<desired_tablespace>"
TEMPORARY TABLESPACE temp;
SQL> Grant <privileges> to shfrytëzuesi
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Kapitulli V
5.Krahasimi i punëve ditore

Punët ditore marrin parasysh punët ditore të DBA-të, punët që më së shpeshti janë pjesë e
orarit të punës për një DBA janë paraqitur në Tabelën 3.1. më poshtë.[1][2][3][4][5][6]

Tabela 3.1. Krahasimi i punëve ditore

Puna ditore

Koha

Hapat

SQL Server Oracle

SQL Server

Oracle

Create Tablespace

00:15

00:13

1

2

Create User/Schema

00:22

00:06

5

2

Create Table

00:36

00:45

17

17

Create Index

00:29

00:43

4

3

Create Additional User

00:22

00:09

5

2

Add Space to Tablespace

00:09

00:08

1

1

Fragmented 00:25

00:33

5

4

Load Data from Text File 00:40

01:20

4

13

00:46

9

0

4:43

51

44

Reclaim
Space

(csv)
Configure

Adaptive 01:09

Thresholds and
Perform Workloads
Total

4:27

Një faktor shtesë diferencues midis dy programeve është krijimi i një shfrytëzuesi shtesë.
Oracle Database 11g ka marr më pakë kohë sesa MS SQL Serveri 2008, dhe gjithashtu ka
rreth 60 për qind më pak hapa. Ndërsa ky është një dallim i rëndësishëm i produktivitetit në
radhë të parë. Shumica e DBA-ve përdorin Skripte të përgatitura dhe të ruajtura për krijimin e
shfrytëzuesve shtesë ose pjesa më e madhe, e cila redukton kohën e cila gjithsesi përkthehet
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në para. Krijimi i një shfrytëzues është detyrë e ndërlikuar për tu analizuar plotësisht, pasi që
shfrytëzuesit të ndryshëm krijohen për qëllime të ndryshme.

5.1.Krijimi i tablespace

Kjo pjesë e arkitekturës ka të bëjë me atë se si të dhënat fizike ruhen. Në Oracle, madhësia e
bllokut të bazës së të dhënave përcaktohet në krijimin e bazës së të dhënave dhe mund të jetë
çdo shumëfish i 2KB (edhe pse çdo sistem operativ mund të ketë një gamë të ngushtë që e
kufizon atë).
Në MS SQL Server, madhësia e bllokut të bazës së të dhënave quhet faqe (ang. Page), është
përcaktuar gjithmonë në 8KB (edhe pse ka përjashtime për këtë, për lloje të të dhënave të tilla
si VARCHAR (max), varbinary (max), XML, imazh, etj.). Kjo do të thotë të dhënave në MS
SQL Server kanë 128 faqe për megabyte. Çdo faqe fillon me një heder 96-byte që përdoret
për të ruajtur informacione të sistemit në lidhje me faqen. Ky informacion përfshin numrin e
faqes, llojit, shuma e hapësirë të lirë në faqe, dhe ID njësinë e objektit që e ka atë faqe.
Zgjerimi i alokimi (ang. Allocation) në Oracle trajtohet ndryshe varësisht nga ajo se si
tablespace-it i është përcaktuar madhësia e alokimit (çdo alokim është i njëjtë, duke u bazuar
mbi një vlerë të përcaktuar nga DBA në krijimin e tablespace-it) ose lihet si i menaxhuar nga
sistemi (ku Oracle vendos se sa të jetë i madh zgjerimi tjetër sipas nevojës).
Edhe MS SQL Server edhe Oracle i ruajnë të dhënat në datafile-a. Në Oracle, një ose më
shumë datafile-a janë caktuar në një tablespace. (Më saktë, kur një tablespace është krijuar,
një datafile është përcaktuar në atë tablespace. Më vonë, ky datafile mund të zgjerohet, ose
datafile-at mund të shtohet në tablespace për të rritur hapësirën e përgjithshme). Çdo
tablespace ka të paktën një datafile por mund të ketë më shumë se një.
Në MS SQL Server, koncepti i Filegroup-it është koncept që përafrohet me atë të tablespaceit. Një filegroup është një konstrukt logjik që përmban datafile-a që mund të përdoren për të
shpërndarë datafile-at nëpër disa disqe fizike. Kur një bazë e të dhënave krijohet, një
filegroup primar (ang. Primary) është i detyrueshëm, të tjerët janë të përcaktuara nga
shfrytëzuesi gjithashtu mund të krijohen që përmban datafile-a në pajisje të ndryshme fizike.
Përveç nëse është përcaktuar ndryshe, filegroup-i primar është i paracaktuar dhe objekte e
reja që krijohen pa filegroup të caktuar hidhen në këtë filegroup të paracaktuar.[1]
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5.2.Krijimi i Skemës

Fillimisht koncepti i skemës (ang. Schema). Në Oracle 11g Manualin e koncepteve [2]
përcakton një skemën e bazës së të dhënave si më poshtë:
Një skemë e bazës së të dhënave është një kontejner logjik për strukturat e të dhënave, i
quajtur objekte të skemës. Shembuj të objekteve të skemës janë tabelat dhe indekset. Objektet
e skemës krijohen dhe manipulohen përmes SQL-it.
Një shfrytëzues i bazës së të dhënave ka një fjalëkalim dhe privilegje të ndryshme në bazën e
të dhënave. Çdo shfrytëzues zotëron një skemë të vetme, e cila ka të njëjtin emër si të
shfrytëzuesit. Skemë përmban të dhënat për shfrytëzuesin që e ka skemën. Për shembull,
shfrytëzuesi studenti e ka skemën studenti, kjo skemë përmban objekte të skemës si tabelat
p.sh. provimet, lendet etj. Në një bazë të dhënash aktive në live, pronari i skemës zakonisht
paraqet një aplikacion të bazës së të dhënave sesa një person real.
Brenda një skeme, çdo objekt i skemës i një lloji të veçantë ka një emër unik. Për shembull,
objekti i skemës studneti.provimet i referohet tabelës provimet në skemën studenti. Figura
1.1. paraqet një pronar të skemës me emrin studenti dhe objekte e skemës në skemën studenti.
"

Figura 1.1. Paraqitja grafike e Skemës në Oracle

Skema nuk ka domosdoshmërish të nevojshëm të përmbajë tabela. Ajo përmban objekte të
skemës qofshin ato trigger, pamje (ang. View) apo të ngjashme.
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Kurse në MS SQL Server 2008 është më ndryshe. Skemat në MS SQL Server kanë ndryshuar
në MS SQL Server 2008. Skemat nuk janë më të barabarta me shfrytëzuesit e bazës së të
dhënave, çdo skemë tani është një namespace. Një Namespace mund të definohet si një grup
i objekteve ku secili objekt ka një emër të veçantë që ekziston pavarësisht nga shfrytëzuesi i
bazës së të dhënave i cili e krijoi atë. Me fjalë të tjera, një skemë është thjesht një kontejner i
objekteve. Një skemë mund të posedohet nga çdo shfrytëzues, dhe pronësia e saj është e
transferueshme.[3]

Me fjalë të tjera skema këtu nuk lidhet me shfrytëzues por vetëm

përmban objektet të bazës së të dhënave, p.sh. mund te krijohet një skemë studenti e cila
përmban tabelat provimet, lëndët, një shfrytëzuesi studenti mund t’i ipet qasja e plotë kurse
një shfrytëzuesi tjetër vizitori mund t’i mohet kjo qasje.
Schema (shqip. Skema) në MS SQL Server specifikon skemën e paracaktuar të shfrytëzuesit.
Kur një shfrytëzues i ri krijohet, skemë e tij e paracaktuar është dbo. Është e mundur që të
përcaktojë një skemë tjetër e paracaktuar që ende nuk ekziston. Ne nuk mund të specifikojmë
një skemë të paracaktuar për një shfrytëzues që është i lidhur me një grup Windows, një
certifikatë, apo një çelës asimetrik. Në figurën 2.1.. shihet një paraqitje grafike e skemës në
MS SQL Server 2008.

Figura 2.1. Paraqitja grafike e Skemës në MS SQL Server
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5.3.Krijimi i Tabelave

Edhe pse ne mund të bëjë disa përgjithësime rreth procesit të krijimit të tabelave në bazën e të
dhënave, implementimi i brendshme i tabelave dhe kodi CREATE TABLE ndryshojnë nga
MS SQL Serveri në Oracle. Për shembull, sintaksa CREATE TABLE në Oracle është
diagram shumë i komplikuar[6], MS SQL Server ka përkufizim pak më të shkurtër [7].
Gjithsesi kjo nuk duhet të qoj shumë peshë. Krijimi i tabelave përmes sql-it në të dy sistemet
është mjaft i përafërt.

5.4.Krijimi i indekseve

Indekset në bazën e të dhënave ndihmojë të rritet shpejtësi e nxjerrjes së të dhënave. Përfitim
tjetër i madh i indekseve është lehtësimi i punës së serveri juaj që përmban bazën e të
dhënave. Ata janë shumë të ngjashëm me indekset e librit, duke i siguruar bazës së të
dhënave pika kërcyese të shpejtë në vendet ku gjen referencë të plotë (apo për të gjetur
rreshtin e bazës së të dhënave).
Një e metë e indekseve është se ata mund të marrin mjaft hapësirë. Një tjetër e metë është se
duke përdorur shumë indekse në fakt mund të ngadalësojmë bazën e të dhënave. Të
menduarit e një libri përsëri, imagjinoni nëse çdo "", "dhe" ose "në" të përfshiheshin në
indeksin e librit. Kjo do të bënte indeksimin e padobishme. Përveç kësaj, çdo herë që një
rresht në bazën e të dhënave ndryshohet ose fshihet, indeksi gjithashtu duhet të jenë të rinohet
për të reflektuar azhrunaur gjendjen e re të krijuar , sidomos në ndryshime masive , ku plor
pointera nuk kan fare rreshta.[8]
Pra, indekset e shpejtojnë punën në nxjerrjen e të dhënave (SELECT), por e ngadalësojnë në
INSERT, UPDATE, dhe DELETE .
MS SQL Serveri përkrah vetem B-trees indekset. Kurse Oracle përkrah jo vetëm indekset BTree, po edhe indekset Bitmap, indekset e particionuara, indekset e bazuara në Funksion,
indekset e domain-it.
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5.5.Mënyrat e bërjes së log-ave

Bazat e të dhënave Oracle janë të përcaktuara me redo log file . Redo log-u përmban dy ose
më shumë grupe që përmbajnë 1 ose më shumë online redo log file-a. Zakonisht që të
shumëfishohen redo log file-at për tu mbrojtur kundër dështimit të pajisjeve. Pasi bëhen
ndryshime në të dhëna, informacioni i log-ut shkruhet në grupin aktualisht aktive të redo logut. Kur grupi aktual mbushet, një log switch ndodh dhe informacioni i log-ut shkruhet në
anëtarin tjetër të grupit. Ky cikël vazhdon të përcillet nëpër grupe pas çdo ndryshimi. Nëse
mënyra Archivelog (ang. Archivelog mode) është aktivizuar, pasi një log grup të mbushet një
kopje e log-ut shkruhet në arkivin e log-ave. Këto arkiva të log-ave të emëruar sekuencialisht
përdoren për point in time recovery (shqip. Rimëkëmbja sipas kohës) në rast të ndonjë
gabim/dështimit.[13]
Nga ana tjetër MS SQL Server Transaction Log është një ose më shumë log file-a për bazë të
dhënave që është shkruar vazhdimisht në mënyrën mbështjellëse. Në një bazë të dhënave q
cila gjendet në opsionin full recovery, log transaksioni shkruhet vazhdimisht dhe do të
vazhdojë të rritet derisa të bëhet backup-i i log-ave. Pasi backup-i të jetë bërë, log transaksion
lirohet për të shkruar përsëri nga fillimi. Në opsionin e simple recovery, ndryshimet prapë
ruhen në transaksionit log, por kur të përfundoj një transaksioni, hapësirë në transaksion log
është në gjendje të mbishkruhet (ang. Overwrite), kështu që nuk mund të ruhet zinxhiri i
ndryshimeve. Point in time recovery në këtë rast është i pamundur.
Oracle ka dy opsione për log: modeli ARCHIVELOG dhe modeli NOARCHIVELOG.
Transaksionet sërish ruhen në log në oniline redo log, por dallimi këtu qëndron në atë se a
janë arkivuar apo jo redo log-at në disk nëse është mbushur hapësira. Dokumentacioni i
Oracle-it diskuton këtë në detaje.[4]
MS SQL Server ka tri mënyra të ndryshme të log-ut: Full, Bulk logged dhe Simple. Modelet
Full dhe Simple korrespondojnë me dy metodat e Oracle respektivisht. MS SQL Server
Books Online sqarojnë këto në më shumë detaje.[5]
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Kapitulli VI
6.Backupi dhe Replikimi

Për një DBA ndër punët primare është të bëjë sigurimin e shënimeve përmes ruajtjes së
kopjeve të bazës së të dhënave qoftë përmes backupit apo edhe replikimit. Monitorimi i
backup-ave dhe replikimit siguron mbrojtjen e të dhënave nga humbjet e ndryshme qofshin
ato sulme nga keqpërdorues, apo edhe situata të tjera natyrore, qofshin tërmete, vërshime,
zjarre etj.[13]

6.1.Backupi dhe Rimëkëmbja E Bazës së të dhënave

Një backup është një kopje e të dhënave të një bazë të dhënash që mund të përdoret për
rindërtimin e të dhënave. Një backup mund të jetë:[8]
•

Backup fizik

•

Backup logjik.

Backup-i fizik është një kopje e fajllave fizik që përdoren për ruajtjen dhe rikthimin e një
bazë të dhënash. Këta fajlla përfshijnë data fajlla, log fajlla, control fajlla. Çdo backup fizik
është një kopje e fajllave që ruan bazën e të dhënave në një vend tjetër, qoftë në disk apo në
offline media storixh si p.sh. tejpa.
Backups-i logjik përmbajë të dhëna logjike të tilla si tabela dhe procedurave të ruajtura.
Backup-i fizik është themeli i çdo backup-i të sigurt dhe strategjie të Rimëkëmbjes. Backup-i
logjik janë një shtesë e dobishme për backup-in fizik në shumë rrethana, por nuk janë të
mjaftueshme për mbrojtjen kundër humbjes së të dhënave pa pasur backup fizik.
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6.1.1.Krijimi i Backup-it në MS SQL Server 2008

Për të bërë backup një bazë të dhënash[9]
1. Pas lidhjes në instancën përkatëse të MS SQL Server Engine, në Object Explorer,
klikojmë emrin e serverit për të zgjeruar opsionin.
2. Zgjerojmë opsionin Database, dhe në varësi të të dhënave, ose zgjidhim një bazë të
dhënash të shfrytëzuesit, ose zgjerojmë System Databases dhe zgjidhim një bazë të
dhënave të sistemit.
3. Klikojmë me tastin e djathtë , dhe në Task klikojmë backup, BackUp Database
dritarja do të shfaqet.
4. Në listën Database, verifikojmë emrin e bazës së të dhënave. Mund të zgjidhet një
bazë të dhënash e ndryshme nga lista.
5. Mund të kryhet një backup i bazës së të dhënave për çdo model (FULL,
BULK_LOGGED, or SIMPLE).
6. Në listën e Backup Type, zgjidhim Full. Pas krijimit të një Full backup-i të bazës së
të dhënave, mund të krijohet një Differencial backup i bazës së të dhënave
7. Opsionale, mund të zgjidhet Copy Only Backup për të krijuar vetëm një backup
vetëm-kopje. Një backup vetëm-kopje është një Backup i MS SQL Server-it i pavarur
nga sekuenca e backup-ave të backup-ave konvencionale të MS SQL Server-it.
Kur zgjidhet opsioni Differencial, nuk mund të krijojmë një backup vetëm-kopje.
8. Për Backup componente, klikojmë Database.
9. Ose pranojmë emrin e backup-it të nënkuptuar në fushën Name (ang. Emri), ose
vendosim një emër të ndryshëm për backup-in tonë.
10. Opsionale, në tekst fushën Description (ang. Përshkrimi), shkruajmë një përshkrim të
caktuar për backup.
11. Zgjidhim kur backup-i do të skadojë dhe mund të mbishkruhet pa i anashkaluar në
mënyrë eksplicite verifikimin e datës së skadimit:
12. Zgjedhim tipin e destinimit të backup-it, duke zgjidhur me klikim Disk apo Tape. Për
të zgjedhur destinimin deri në 64 disqe apo tape-a që përmban një lloje media të
vetme, klikojmë Add. Destinacioni i zgjedhur shfaqet në listën e Backup-it.
Për të hequr një destinacion të backup-it, zgjidh destinacionin dhe pastaj klikojmë
Remove. Për të parë përmbajtjen e destinacionit të backup-it zgjedhim destinacionin
dhe klikojm Contents.
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13. Për të parë ose të zgjidhur opsionet e avancuara, klikojmë Options në tabelën Select a
page.
14. Zgjidhni një opsion në Overwrite Media, duke klikuar njërën nga këto:
•

Back up to the existing media set
Për këtë opsion, klikojmë ose Append to the existing backup set ose Overwrite
all existing backup set.
Opsionale, përzgjidhim Check media set name and backup set expiration për
të detyruar operacionin e backup-it të verifikojë datën dhe kohën në të cilën
media seti dhe backup seti skadojnë.
Opsionale, shkruajmë një emër në emër të caktuar në fushën Media set name.
Nëse nuk është specifikuar emri, media seti krijon një emër bosh. Nëse
specifikohet një emër i caktuar në media set, media (tape apo disk)
kontrollohet për të parë nëse emri aktual përputhet me emrin që kemi shënuar
këtu.

•

Back up to a new media set, and erase all existing backup sets
Për këtë opsion shënojmë një emër në fushën New media set name dhe
përshkruajmë

media

setin

në

fushën

New

media

set

description.

15. Në seksionin e Reliability (shqip. Besueshmëria), tikojmë opsionalet:
•

Verify backup when finished (shqip. Verifiko backup-in kur mbaron).

•

Perform checksum before writing to media (shqip. Kryej kontrolle para
shkrimit në media), dhe, opsionale, Continue on checksum error (shqip.
Vazhdo në gabim të kontrollit).

16. Nëse jemi duke bërë backup në tape (siç është specifikuar në seksionin e destinacionit
të faqes General), opsioni Unload the tape after backup është aktiv. Klikimi i këtij
opsioni aktivizon opsioin Rewind the tape before unloading (shqip. Riktheje taping në
fillim para shkarkimit). Opsioni në seksionin Transaction log janë joaktiv nëse nuk i
bëjmë backup transaksion log-at (siç është specifikuar në seksionin e tipit të Backup
në faqen General).
17. MS SQL Server 2008 Enterprise dhe edicionet e më vonshme mbështesin
kompresimin e backup-it (ang. Compression backup). Një backup mund të
kompresohet varësisht nga vlera në backup-compression defualt opsion konfigurimi i
serverit. Megjithatë, pavarësisht nga opsioni i parazgjedhur në nivel të serverit, mund
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të kompresojmë një backup duke tikuar Compress backup , dhe mund të parandaluar
kompresimin duke tikuar Do not compress backup.
Alternative tjetër për krijimin e backup-it është përdorimi i Maintanance Plan Wizard i
cili përmes pak hapave me më shumë vlera të nënkuptuare mundëson krijimin e backup-it
të bazës së të dhënave.

6.1.2. Krijimi i Backupit në Oracle

Recovery Manager (shqip. Menaxheri i Rimëkëmbjes) apo shkurt RMAN është i integruar
plotësisht në bazën e të dhënave Oracle që kryen detyrat e backup-it dhe rimëkëmbjes në
bazat e të dhënave dhe automatizon administrimin e strategjive të backup. Kjo në masë të
madhe thjeshton backup-in dhe rimëkëmbjen e bazës së të dhënave.[11]
Mjedisi RMAN përbëhet nga shërbimet dhe bazave të të dhënave që luajnë një rol në backupin e të dhënave. Minimumi, mjedisi për RMAN duhet të përfshijë komponentët e mëposhtme:
•

Një bazë të të dhënave Target (ang. Target database)
Një bazë të dhënash në Oracle me të cilën RMAN është i lidhur me fjalën kyqe
TARGET. Një bazë e të dhënave Target është një bazë e të dhënave në të cilën
RMAN kyren backup-in dhe operacionet e rimëkëmbjes. RMAN gjithmonë mban
metadata për operacionet e saj mbi një bazë të dhënash në fajllin e kontrollit të bazës
së të dhënave. Metadata RMAN është i njohur si depo RMAN (ang. RMAN
repository).

•

Klienti RMAN
Një ekzekutues i bazës së të dhënave Oracle që interpreton komandat, drejton sesionet
e serverit për të ekzekutuar ato komandat, dhe regjistron aktivitetin e saj në fajllat
kontroll të bazës së të dhënave Target.
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6.2.Replikimi
Replikimi është procesi i shkëmbimit të informacionit në mënyrë që të sigurojnë vazhdimësi
t’ punës ndërmjet resurseve të tjera nënë ato primare kanë rënë / dështuar. Këto resurse
mund të jenë të tilla si softuerë apo komponentë harduerikë. Replikimi bëhet për të
përmirësuar besueshmërinë në sisteme të informacioni, uljen e nivelit të tolerancës nga
gabimit dhe/ose qasjes. Procesi i replikimit mund të jetë replikimi i të dhënave në qoftë se të
dhënat e njëjta janë të ruajtura në disa pajisje të storixhit. [8][13]
Replikimi i bazës së të dhënave mund të përdoret në disa sisteme të menaxhimit të bazës së të
dhënave, zakonisht me skenarin master / slave mes origjinales dhe të kopjes. Sistemi master
mban log-at e ndryshimeve, të cilat pastaj dërgohen në sistemin slave. Sistemi slave nxjerr
një mesazh ku thuhet se ai ka marrë ndryshimet me sukses, duke lejuar dërgimin (dhe
potencialisht ri-dërgimin derisa të jetë realizuar me sukses) e ndryshimeve të rejat të
mëvonshme.
Replikimi Multi-Master, shpesh paraqitet si sistem i preferuar ku ndryshimet mund të
dorëzohen në disa nyje të bazës së të dhënave, dhe pastaj distribuohen në serverat e tjerë, por
ky sistem vjen me një kostot ndjeshëm më të lartë dhe kompleksitet që mund të bëjnë atë
jopraktike në disa situata. Sfida më e zakonshme që ekziston në replikimin multi-master është
parandalimi i konfliktit transaksional apo rezolutë. Zgjidhjet më të sinkronizuar për replikimi
bëjnë parandalimin e konflikteve, ndërsa zgjidhjet josinkronike duhet të bëjë zgjidhjen e
konflikteve. Për shembull, nëse një rresht është ndryshuar në dy nyje të bazës në të njëjtën
kohë, sistemi sinkronizuar i përsëritjes do të zbulojë konfliktin përpara se të bëjë commit dhe
ndërpresin njërin nga transaksionet. Një sistem josinkronizuar i replikimit lejon që të dy
transaksionet të kryhen dhe ekzekuton një zgjidhje të konfliktit gjatë risinkronizimit. Zgjidhja
e një konflikti të tillë mund të bazohet në një timestamp të transaksionit, në hierarkinë e
nyjave të bazës apo në logjikën shumë më komplekse, e cila vendos vazhdimisht për të gjitha
nyjat. Te dy sistemet MS SQL Server 2008 dhe Oracle 11g kanë ngjashmëri të madhe në këtë
proces andaj në këtë pikë nuk ka shumë dallime.
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Replikimi i baza e të dhënave bëhet i vështirë kur rritet vëllimi. Zakonisht, vëllimi shkon në
dy dimensione, horizontale dhe vertikale: shkalla horizontale ka më shumë kopje të të
dhënave, shkalla vertikale i ka kopje të të dhënave të vendosura diku më larg në distancë.
Problemet e ngritura nga shkalla horizontale mund të lehtësohet nga një multi-layer protokoll
dhe qasje multi-view. Shkalla vertikale ka më pak telashe pasi që besueshmëria në internet
dhe të performancës janë duke u përmirësuar.
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Kapitulli VII
7.Evitimi i Problemeve dhe Mirëmbajtja

Në këtë kapitull, ne do diskutojmë kujdesin që duhet treguar për bazën e të dhënave, si duhet
për ta mirëmbajtur dhe se si ajo pastaj të kryej sa më mirë punën për shfrytëzuesit e saj. Një
pjesë e kësaj është mirëmbajtja dhe riparimi, e cila përfshin zgjidhjen e problemeve. Pjesa
tjetër është menaxhimi, e cila është maksimizimi apo optimizmin i bazës së të dhënave në
mënyrë që ajo të arrijnë potencialin e saj të plotë, ndërsa ne të kontrollojmë rritjen dhe
zhvillimin e saj.
Projektuesi ose zhvilluesi dhe mirëmbajtësi pra DBA ka ndikim në performancën e bazës së
të dhënave. Kushdo që zë këto rol duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë dhe të dijë fushat e
përgjegjësisë.

7.1.Fikja dhe Ristartimi i Bazës së të dhënave

Ka disa situata ku ajo do të jetë e nevojshme për të fikur dhe startuar bazën e të dhënave.
Për shembull: Nëse serveri ku punon baza e të dhënave duhet të ristartohet për disa punë të
mirëmbajtje atëherë edhe baza e të dhënave duhet të fiket në mënyrë të rregullt në atë server.
Hapat e fikjes së bazës së të dhënave do të kryejnë pastrim dhe të bëjë një mbyllje të
kontrolluar për të siguruar që ajo mund të startohet përsëri në mënyrë të sigurt.

7.1.1.Fikja dhe startimi i bazës së të dhënave në MS SQL Server 2008
Fikja e Bazës së të dhënave (ang. Database shutdown) në MS SQL Server kalon nëpër këta
hapa [9]:
1. Kontrolloni se server i aplikacionit i lidhur në bazën e të dhënave është i mbyllur.
2. Kyçuni në serverin e bazës së të dhënave si DBA shfrytëzues i bazës së të dhënave që
do të fiket.
3. Fillo një dritare komandën (Start-> All Programs-> Accessories-> Right click on
Komanda Prompt-> zgjidhni Run as administrator).
4. Shkruani komandën e mëposhtme .
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net stop "SQL Server (MSSQLSERVER)"

kurse për një instancë të caktuar të makinës së bazës së të dhënave
(ang.Database engin) përdoret.

net stop "SQL Server (emri_i_instancës)"

Startimi i Bazës e të dhënave
1. Kyçemi në serverin e bazës së të dhënave si DBA shfrytëzues i cili menaxhon bazën
e të dhënave që ne duam ta startojmë.
1. Hapim një dritare të windowsit (Start-> All Programs-> Accessories-> Right click on
Command Prompt-> zgjidhni Run as administrator).
2. Shkruani komandën e mëposhtme .
net start "SQL Server (MSSQLSERVER)"

kurse për një instancë të caktuar të makinës së bazës së të dhënave
(ang.Database engin) përdoret

net start "SQL Server (emri_i_instancës)"

7.1.2.Fikja dhe Ristartimi i databazes ne Oracle 11g
Për një DBA, startimi dhe fikja e bazës së të dhënave është një operacion rutinë dhe
themelor në Oracle 11g [10]. Andaj, është e rëndësishme për DBA-të për të kuptuar këtë
proces.
Hapat për të startuar bazën e të dhënave në Oracle

1. Lidhemi me Oracle sysdba

2. Komanda në SQL për startimin e bazës së të dhënave, siç është paraqitur më
poshtë.
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SQL> startup
ORACLE instance stared.

Database mounted.
Database opened.
SQL>

Fikja e bazës së të dhënave

Ekzistojnë tri metoda janë në dispozicion për fikjen e bazës së të dhënave oracle :
•

Fikja normale (ang. Normal Shutdown)

•

Fikja e menjëhershëm (ang. Shutdown Immediate)

•

Fikja e dështuar (ang. Shutdown Abort)

1. Fikja normale

Gjatë mbylljes normale, para se të fiket baza e të dhënave Oracle, Oracle do të presë për të
gjithë shfrytëzuesit aktivë për të shkëputur sesionet e tyre. Siç edhe sugjeron vet emri i këtij
parametër -normale, e përdorim këtë opsion për fikjen e bazës së të dhënave në kushte
normale.

SQL> shutdown;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>

2. Fikja i menjëhershëm

Gjatë fikjes së menjëhershme, para se fiket baza e të dhënave, Oracle do të riktheje (ang.
rollback) transaksionet aktive dhe shkëput të gjithë shfrytëzuesit aktive. Përdoret ky opsion
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kur ka një problem me bazën e të dhënave tuaj dhe nuk kemi kohë të mjaftueshme për të
pritur shfrytëzuesit të dalin nga sistemi.

SQL> shutdown immediately;
Database closed.
Database dismounted.
SQL>

3. Fikja e dështuar

Gjatë fikjes së dështuar, para se baza e të dhënave Oracle të fiket, të gjitha sesionet e
shfrytëzuesve do të ndërpritet menjëherë. Transaksionet e papërfunduara (ang. Uncomitted)
nuk do të kthehen prapa (ang. Rollback). Përdoret ky opsion vetëm gjatë situatave
emergjente, kur "fikja" dhe "fikja e menjëhershme" nuk funksionojnë.

SQL> shutdown abort;
ORACLE instance shut down.
SQL>

Nga ky krahasim , shihet se oracle ka me shume kontroll mbi sesionet dhe opsione me te mira
dhe me te fuqishme dhe se fundi me te shpejta.

7.3.Job-at

Një job (shqip. Punë) është një seri e caktuar e operacioneve të kryera në mënyrë sekuenciale
nga Agjenti i SQL Server-it (ang. SQL Server Agent). Një job mund të kryejë një gamë të
gjerë aktivitetesh, duke përfshirë ekzekutimin e T-SQL skripteve, të aplikacioneve të
command promt-it, skriptet e Microsoft ActiveX, paketa e shërbimeve të integrimit, komanda
të Shërbimeve të Analizave dhe pyetësorët, ose detyra të replikimit. Job-at mund të
ekzekutohen sipas një orari të caktuar (ang. schedule), dhe ato automatikisht mund të njoftojë
shfrytëzuesit për statusit e job-it duke ia thjeshtuar shumë punën një DBA.
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7.3.1.Job-at në MS SQL Server 2008

Në MS SQL Server 2008 për të krijuar një job shkohet në këta hapa[9]:
1. Në Object Explorer, lidhemi me një instancë të bazës së të dhënave dhe pastaj e
zgjerojmë atë.
2. Zgjerojmë opsionet për SQL Server Agent-in duke e klikua shenjën plus.
3. Klikojmë me tastin e djathtë të mausit në Jobs, dhe pastaj klikojmë New Job.
4. Në faqen General , ne fushën Namebox, shtypim emrin e këtij job-i.
5. E heqim tikun në Enabled check box nëse nuk duam që të aktivizohet menjëherë pas
krijimit të job-it. Për shembull, nëse duam të testojmë një job para se ai të lëshohet në
live e çaktivizoni këtë job përmes opsionit disable.
6. Në fushën Description (shqip. Përshkrimi), shkruani një përshkrim të këtij job-i.
Numri maksimal i karaktereve të lejuar për përshkrim është 512.
Me poshtë ne Figurën 3.1. kemi një pamje të Jobs në MS SQL Server 2008.

Figura 3.1. Job-i ne MS SQL Server
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7.3.2.Job-at në Oracle 11g

Në Oracle ekziston një sistem shumë i përparuar brenda Enterprise Manager-it i quajtur
Enterprise Maanger Job System [10] i cili ka këto qëllim:
•

Të automatizojnë shumë detyra administrative, për shembull: backup klonimi, dhe
patching

•

Të mundësojë krijimin e job-a specifik duke përdorur skripta të rëndomta të Sistemit
Operativ apo SQL skripta.

Figura 4.1. Job-i në Oracle

Faqja për Aktivitetin e Job-it (and. Job Activity) figura 4.1. më lartë është qendra e sistemit të
job-it. Nga këtu ne mund të:
•

Kërkojmë job-et ekzistuese dhe ekzekutime e tyre, filtron job-at sipas emrin, pronarit,
statusit, orarit, llojin e punës, lloji e targetit, dhe emri e targetit.

•

Krijojmë një job

•

Shfaqim ose editojmë definicionin e job-it (ang. Job defintion )

•

Krijojmë sikur (ang. create like), kopjojmë në librari, suspendojmë, rifillojmë,
ndalojmë, dhe fshijmë një job.

•

Shohim rezultatet, krijojmë sikur (ang. create like), kopjojmë në librari, suspendojmë,
rifillojmë, ndalojmë, dhe fshijmë një ekzekutimin të job-it.
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7.3.2.1.Zgjedhja e një tipi të Job-i

Përdorimi i Sistemit të punës, na mundëson krijimin e një job-i duke përzgjedhur një nga
llojet e job-it, duke përfshirë edhe këto më poshtë, nga Create Job menyja rënëse në faqen e
Aktivitetit të job-it.
•

Block Agent (shqip. Agjenti Bllokues ) - bllokon një agjent dhe i paraqet atë si një
funksion të job-it.

•

Clone Home (shqip. Klono Faqen) - kopjon gjendjen e njohur të Oracle Home. P.sh.
pasi të kemi Oracle home në një gjendje të njohur (për të cilën kemi zgjedhur opsionet
e veçanta të instalimit të saj, zbatohen patche-et e nevojshme për të, dhe teston atë.

•

Multi-Task –(shqip. Detyrë e shumëfishtë) Përdoret të përcaktojë karakteristikat
primare për job-in multi-task apo veprimet korrigjuese. Job-i Multi-task mundëson
krijimin e një job-i të përbërë, duke përcaktuar detyrat, për secilin task që funksion si
një job-it të pavarur. Edhe job-i multi-task mund të modifikohet ngjashëm si një job i
rregullt.

•

OS Command (shqip. Komanda SO) - Ekzekuton një komandë të sistemit operativ
ose skriptë.

•

SQL Script – (shqip. Komanda SQL)Ekzekuton një script të SQL ose PL / SQL të
përcaktuar nga DBA-ja.

7.3.2.2.Krijimi i Job-it

Kjo është faza finale për krijimin e një Job-i duhet të merren këta hapa[10]:
Detyra 1. Inicializimi i krijimit të Job-it
1. Në Enterprise Manager Grid Control Home page– klikojmë tab-in Jobs. Faqja për
Job Activity do të paraqitet.
2. Zgjidh tipin e punës nga Create Job menyja rënse, pastaj klikojmë Go. Do të shfaqet
Faqja e General property .
Detyra 2. Specifikimi i Informacionit rreth Job-it
Kryen këto hapa në faqen General property:
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•

Japim një emër për job-in e ri, pastaj zgjedhim një tipin e targetit nga menyja rënse

•

Klikojmë Add (shqip.Shto), pastaj zgjidhim një ose më shumë targeta nga Search and
Select: dritarja për Target do të shfaqet. Targetet tani shfaqen në Target Table. Për të
krijuar një job në një grup të targetave, zgjidhim opsionin Group si Tip i Targetit.

Pasi të kemi zgjedhur një target të një lloji të caktuar për job, vetëm targetat e tipit të
njëjtë mund t’i shtohen këtij job-i. Nëse ndryshojmë tipin e targetit, targetat që i kemi
populluar në tabelën e targetave do të zhduken .
Nëse ne specifikojmë një përbërje (për shembull, një grup ose shërbime) si target për
këtë job, jobi ekzekutohet vetëm në targetat e përbërjes që janë të tipit të targetit të
zgjedhur. Për shembull, nëse duam të specifikojmë një tip të targetit të hostit apo dhe
një grupi si target, jobi vetëm ekzekuton në host të grup-it, edhe nëse ka targete të
tjera non-host në atë grup.
•

Klikojmë në linkun e Parametes property.

Detyra 3 Specifikoni Parametrat
Kryen këto hapa në faqe e Parametes property:
•

Zgjidh ose Single Operation or Script nga menyja rënëse. Komanda ose skripta që
specifikohet ekzekutohen në çdo target të specifikuar në listën e targetave për atë job.
Menagement Agent ekzekuton atë për secilin nga këto targeta. Varësisht nga targetet,
mund të zgjidhim një nga opsionet e mëposhtme:
o Single Operation për të ekzekutuar një komandë të veçantë
o Script për të ekzekutuar një skripte OS / SQL. Madhësia e shell skriptës është
e kufizuar deri në 2 GB.

Ndonjëherë, një komandë e vetme është e pamjaftueshme për të specifikuar komandat
për të ekzekutuar, dhe DBA-ja mund të mos dëshirojë për të instaluar dhe ndryshuar
skriptat në të gjithë hostat. Në këtë rast, mund të përdoret opsionin Script për të
specifikuar tekstin e skriptës si pjesë e job-it.
•

Bazuar në objektivate jb-it, bëhet Specifikimi për një operacion të vetëm dhe
Specifikimi i Skriptes.

•

Për ndryshime tek kredencialet klikojmë linkun Credential property.
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Detyra 4 Specifikimi i kredencialeve - (opcional)
Në faqen e Credential properties, mund të specifikohen kredencialet e dëshiruara që Oracle
Managemt Servise të përdor kur ekzekuton një job në targetat. Jobi mund të përdor ose
kredencialet e preferuar të parashtruesi të jobit, ose ju mund të specifikohen kredencialet të
tjera për të mbishkruar kredencialet e preferuar.
Nuk ka nevojë të futen të dhëna në këtë faqe, nëse kemi vendosur tashmë kredencialet e
preferuar. Gjithashtu nuk kanë nevojë për të futur të dhëna në këtë faqe, nëse nuk kemi të
bëjmë me një ’shared’ job.
Detyra 5 Orari i Jobit - (opcional)
Nuk ka nevojë për të futur të dhëna në këtë faqe, nëse duam që të vazhdojmë me vlerat e
nënkuptuara të sistemit për të ekzekutuar një job menjëherë pasi të kemi krijuar atë.
•

Zgjidhim një nga Types of Schedule (shqip. Tipin e orarit) :
o One time immedialtey (shqip. Njëherë i menjëherë)
o One time Later (shqip. Njëherë më vonë)
o Repeating (shqip. I përsëritur)

•

Specifikojmë Grace Period (shqip. Grejs periudha). Grejs periudha kontrollon kohën e
fundit për fillimi të ekzekutimit të job-it në rast kur job-i vonohet. Një job nuk mund
të fillojë të ekzekutohet për shumë arsye, por arsyet më të shpeshta janë se agjenti ka
rënë, ose ka pasur një ndërprerje të rrymës. Vlera e nënkuptuar e grej periudha është
indefinite.

Nëse jobi fillon në kohë, grejs periudha injorohet. Për shembull, një job i caktuar të
filloj n’ orën 1:00 pm me një grace periudhë prej 1 ore nuk do të ekzekutohet në qoftë
se job-i nuk ka filluar para orës 2:00 pm.
•

Klikoni në linkun Access property (shqip. Karakteristikat e qasjes).

Detyra 6 Specifikimi se Kush mund të ketë qasje në job - (opsional)
Nuk ka nevojë për të vendosur të dhëna për këtë faqe në qoftë se nuk duam që job-in ta bëjmë
“share”. Tabela në këtë opsion tregon qasjen që Administratorët dhe rolet kanë në këtë job.
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Vetëm pronari i job-it (ose Administrator Super) mund të bëjë ndryshime në faqe e qasjes për
job-in.
1. Opsionale: Ndryshojmë nivelet e qasjes për administratorët dhe rolet, ose heqim
administratorët dhe rolet.
Pronari i job-it, mund të:
•

Ndryshojë qasjen e një administratori ose rolin duke zgjedhur Full Access
(shqip. Qasje e plotë) apo View Access (shqip. Qasje shiko -jo e plotë) në
kolonën e Nivelit të qasjes në tabelë.

•

Heq të gjitha qasjet në job për një administrator ose rol duke klikuar ikonën në
kolonën Remove (shqip. Hiq) për administrator ose rolin. Të gjithë
administratorët me privilegje të Super Administratorit kanë qasje të drejtë
View në joba. Nëse zgjedhim për të siguruar të japim të drejtat për qasje një
roli, mund të japim vetëm qasjen View për rolin por jo të drejtën e qasjes Full.

Super Administratori mund të:
•

Jep qasjen VIEW administratorëve apo roleve të Enterprise Manager të tjerë.

•

Anulojë të gjitha privilegjet e qasjes administratorve.

2. Opsionale: Klikojmë Add për të shtuar administratorë dhe role. Faqja e Create Job
Add Administrators and Roles do të shfaqet.
•

Specifikojmë një Emri dhe lloji në seksionin Search (shqip. Kërko) dhe
klikojmë Go. Nëse klikojmë vetëm Add pa specifikuar një emër ose lloji, të
gjithë administratorët dhe rolet në Management Repository (shqip.
Menaxhmenti i të besuarve) paraqitet në tabelë. Vlera që specifikohet në
fushën Name nuk është case-sensitive. Mund të specifikojmë * ose % si një
karakter joker (ang. wildcard) në çdo vend në një vargu (karakteri joker është
shtuar në mënyrë implicite në fund të çdo vargut). Për shembull, nëse
specifikojmë %na në fushën Name, emra si Ana, Ana2 etj. mund të kthehen si
rezultatet të kërkimit në seksionin Results (shqip. Rezultatet).

•

Zgjidhim një apo më shumë administratorë apo role në seksionin Results,
pastaj klikojmë Select për t'i dhënë atyre qasje në job. Enterprise Menager-i
kthehet tek faqja Create Job Access ose faqja Edit Job Access ku mund të
modifikojmë qasjen e administratorëve dhe rolet.
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3. Opsionale: Definimi i rregullës së njoftimit. Mund të përdoret Notification system
(shqip. Sistemi i njoftimit) për t’i shoqëruar job-at e veçantë me një rregull të
njoftimit. Sistemi Grid Control Notification mundëson që të përcaktohet një rregull i
njoftimit që dërgon e-mail pronarit të job-it kur një job hyn në një nga këto gjendjet e
zgjedhura:
•

E Caktuar (ang. Shceduled)

•

Në Ekzekutim (ang. Running)

•

E Suspenduar (ang. Suspended)

•

E Suksesshme (ang. Succeeded)

•

Me Probleme (ang. Problems)

•

Kërkohet Veprim (ang.. Action required)

Detyra 7 Krijimi përfundimtare Job
Në këtë fazë, mundemi ta krijojmë job-in për ekzekutimin ose ta ruajmë në librarin e job-it
për përdorim të mëvonshëm.
•

Krijimi i job-it
Klikojmë Submit për të dërguar job-in në sistemin e job-it për ekzekutim, dhe pastaj
shohim statusin e ekzekutimit të job-it në faqen kryesore të Job Activity. Nëse
krijojmë një job të librarisë, job-i ruhet në librari dhe na kthen në faqen kryesore të
Job Library ku mund ta ndryshojmë ose të krijojmë job të tjerë të librarisë.

Nëse krijojmë një job që ka probleme, të tilla si mungojnë parametra ose kredencialet,
një gabim shfaqet dhe ne do duhet ta korrigjojmë këto çështje para se të krijojmë një
job aktiv. Për job-e të librarisë, specifikimet e paplota janë të lejuara, kështu që nuk
paraqiten gabime.
Nëse klikojmë Submit pa ndryshuar qasjet, vetëm Super Administratorët mund të
shohin jobin që kemi krijuar.

•

Ruajtja e Job-it në librari Klikojmë Save to Library të job-it për ta ruajtur job-in në librari si një depo për job-a
që përdoren shpesh. Administratorët e tjera pastaj mund të shohin dhe ripërdorin job39

in e librarisë në qoftë se ne u ofrojnë atyre të drejtat e qasjes. Ngjashëm me Job-at
aktiv mund të japim qasje View apo Full në administratorë të veçantë. Përveç kësaj,
mund të përdorim librarin e job-it për të ruajtur:
o Përkufizimet themelore të job-it , pastaj shtojmë objektivat dhe përcaktimet
tjera para se të krijojmë një job.
o Job-at për përdorim ose për tu ndarë me të tjerët. Mund të ndajnë job-in duke
përdorur qasjen View ose duke i dhënë qasje Full për job-at
o Job-at Kritik për tu rikrijuar më vonë, ose versionet përfundimtare të këtyre
job-ave sipas situatës.
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7.4.Kostoja

Kostoja e një bazë të dhënash nuk është i kufizuar me çmimin fillestar të ekspozuar. Është
ngjashëm si blerja e një veture, çmimi fillestar i blerjes është vetëm një fraksion i çmimit që
ne do të shpenzojnë. Kjo në masë të madhe varet nga çmimi i pjesëve rezervë, lloji i
karburantit, servisimi etj.
Ne kemi parë se karakteristika e shtuara të Oracle e bëjë më të lehtë për të menaxhuar atë,
dhe ajo gjithashtu tregoi se bazat e të dhënave më të vogël si MS SQL Server kushtojë shumë
më tepër për të operuar sesa Oracle. Ky studim[12] në mënyrë të qartë vëren se Oracle është
më e lirë për të operuar, në një nivel që më shumë se tejkalon çdo ndryshim në kostot e
licencimit fillestare:
DBA mund të kryejnë funksione tipike administrative në kohë 41 për qind më pak kur duke
përdorur Oracle Database 11g në krahasim me Microsoft SQL Server 2008. Oracle Database
11g kërkon hapa të 43 për qind më pak për të njëjtat standarde detyrave RDBMS se
Microsoft SQL Server 2008.
Ne mund të përfitojmë nga rritja e produktivitetit si DBA për shkak të kompleksitetit të ulët
dhe efikasitet më të lartë siç e treguam më sipër, bizneset mund të kursejnë deri në 33,520.47
$ [12] në vit për DBA Oracle 11g, duke përdorur në vend se Database Microsoft SQL Server
2008. Ndërmarrjet e mëdha mund të shpëtojë miliona në koston duke përdorur Oracle.

Në vitin 2009 kosto e licencës për Oracle 11g Standard Edition

Për Procesor = $17,500
Mbështetja (ang. Support) (22%) = $3,850
Total (Për Procesor) = $21,350
Oracle 11g Standard Edition One
Për Processor = $5,800
Suporti (22%) = $1,276
Total (Për Procesor) = $7,076

41

Në vitin 2009 kosto e licencës për MS SQL Server 2008 Standard Edition
Për Procesor = $5,999

Por shpenzimet e licencës janë vetëm një pjesë e vogël e shpenzimeve totale për një sistem të
menaxhimit të bazës së të dhënave. Le të shikojmë në kostot totale të pronësisë për Oracle
dhe MS SQL Server apo siç njihet ndryshe edhe si Total Cost of Ownership (TCO). Ku
përfshihen licenca për sistem operative, storixhi, etj.
Kur vlerësohet çmim kundrejt performancës. Shumica e ndërmarrjeve shikojnë TCO (kosto
totale të pronësisë). TCO është një masë e mirë, sepse ajo tregon çmimin de- facto të kostos
së menaxhimit të bazës së të dhënave dhe lehtësinë e shërbimeve për kryerjen e detyrave
themelore të administrimit të bazës së të dhënave. Shërbimet e Oracle 11g janë projektuar të
jetë miqësore për DBA.
Kur krahasojmë shpenzimet e Oracle kundrejt MS SQL Server ne duhet të kujtojmë se kjo
nuk është vetëm në lidhje me karakteristikat. MS SQL Server shkon vetëm në procesor Intel,
jo në HPUX, as në Solaris, e as në AIX. Prandaj, MS SQL Server nuk është i përshtatshëm
për një ndërmarrje që rritet shpejt. Një disa situata serverët e bazuar në Intel procesorë
mbingarkohen dhe ata duhet të migrojnë në Oracle ku mund të gëzojnë ambiente më të
madhe të serverëve. [12]
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Kapitulli VIII

8.Përfundime

Së pari sa i përket kostos ajo duhet të vlerësohet vetëm sipas TCO, ku merren parasysh edhe
faktor të tjerë që në masë të madhe përcaktoj edhe koston totale. Kosto sigurisht është një
kritere bazë sidomos në këtë kohë të një krize globale andaj në vlerësim tonë në këtë punim
kemi dhënë arsyet që një DBA mund të sqarojë shefat e tij.
Së dyti lehtësia e menaxhimit dhe Performanca e RDBMS është kusht për mbarëvajtjen e
punëve ditore të DBA dhe që prekin direkt atë që biznesi e quan Quality of Service (shqip.
Kualiteti i shërbimeve). Një sistem që bllokon nga ngarkesa dhe kur një punë merr më shumë
resurse dhe kohë sigurisht e ulë vlerësimin për atë sistem. Në punimin tonë vlerësuam edhe
përmes shembujve konkret lehtësinë e përdorimin të Oracle kundrejt MS SQL Server.
Megjithatë duhet vlerësuar se MS SQL Serveri ka bërë shumë përhapim që nga MS SQL
Serveri 2005 dhe tani ka shtuar shumë komponentë të rëndësishme qoftë BI apo DSS. Tani
edhe me versionin e fundit MS SQL Server 2012 po rrit gjithnjë funksionalitet mirëpo, MS
SQL serveri vazhdon të mbështet vetëm nga Windows-i.
Se fundi vlen të theksohet se “lufta” mes këtyre dy rivalëve MS SQL Server dhe Oracle do të
vazhdoj. Secili tabor do të bëjë maksimumin që të ofrojë blerësit më të mirën për çmimin më
të mirë të mundshëm. Andaj pritet që funksionalitetet dhe opsionet e këtyre RDBMS por
edhe RDBMS të tjerë që dëshirojnë të mbeten të rëndësishëm në treg, do të vazhdojnë të
rriten/ zhvillohen me edicionet e ardhshme duke i mundësuar DBA-ve një komoditet të
menaxhimit më të mirë dhe më të sigurt.
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